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Kültürlerarası İletişimde Bir Faktör Olarak Turist Rehberliği Öğrencilerinin
Yabancı Dil Eğitimi Algısı
Bekir Eşitti
Turizm Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Özet
Turist rehberliği yüksek öğrenimi, öğrenciler için çeşitli kültürlerarası bilgi ve deneyimler
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Farklı kültürlerden gelen turistlerin rehberleri ile etkileşimde
bulunmaları, birbirlerine mesaj göndermeleri ve almaları, anlam yaratma ve anlamları ortak
kılma çabaları kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil
eğitimi ile elde edilen yeterliliğin sağladığı iletişim kolaylığı, rehber adayı olan turist rehberliği
öğrencilerinin meslekte karşılaşacakları kültürlerarası iletişim sorunlarını aşmaları açısından
elzemdir. Çalışmada Türkiye’de ‘seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği’ lisans programında
eğitim gören üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine kültürlerarası iletişim tecrübeleri ve yabancı dil
eğitimi ile kültürlerarası iletişim ilişkisi konusunda açık uçlu sorular yüz yüze yöneltilmiş ve
yanıtları kaydedilmiştir. Öğrencilerin genel yanıtlarına göre, eğitimleri ile elde ettikleri yabancı
dil seviyesinin düşük olması, etkili bir kültürlerarası iletişim kurmalarının önünde önemli bir
engel olarak görülmektedir. Meslek açısından bir yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dil
eğitiminin önemi özellikle öğrencilerin vurguladığı konu olmuştur. Çalışmanın verileri ışığında,
yabancı dil eğitiminin turist rehberliği yüksek öğreniminde gerçekçi planlanması ve genel
amaçlarının ortaya konmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Turist rehberi adaylarının,
kültürlerarası iletişimi etkili gerçekleştirebilmeleri için nasıl bir yabancı dil eğitimi yöntemi ya
da yöntemlerinin izlenebileceği de turist rehberliği yüksek eğitimi kapsamında belirlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: kültürlerarası iletişim, turist rehberliği, yabancı dil eğitimi, yüksek öğretim,
Türkiye

Foreign Language Education Perception of Tourist-Guidance Students as a
Factor in Intercultural Communication
Abstract
Tourist guidance higher education is designed to provide a variety of intercultural knowledge
and experiences for students. Intercultural communication covers tourists from different cultures
interacting with their guides, sending and receiving messages to each other, creating meaning
and making meanings common. In this context, the ease of communication provided by the
proficiency obtained through foreign language education is essential for tourist guidance students
who are candidate guides to overcome the intercultural communication problems they will
encounter in the profession. In the study, open-ended questions about intercultural
communication experiences and the relationship between foreign language education and
intercultural communication were asked face-to-face to third and fourth year students studying in
the "Travel Management and Tourist Guidance" undergraduate program in Turkey, and their
answers were recorded. According to the general answers of the students, the low level of
foreign language they have acquired through their education is seen as an important obstacle to
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effective intercultural communication. In addition to a foreign language in terms of profession,
the importance of second foreign language education has been the subject emphasized by the
students. In the light of the data of the study, the necessity of realistic planning of foreign
language education in tourist guidance higher education and revealing its general objectives
emerges. In order for the tourist guide candidates to realize intercultural communication
effectively, what kind of foreign language education method or methods can be followed should
also be determined within the scope of higher tourist guidance education.
Keywords: foreign language education, higher education, intercultural communication, tourist
guiding, Turkey
Recommended Citation: Eşitti, B. (2022). Kültürlerarası iletişimde bir faktör olarak turist
rehberliği öğrencilerinin yabancı dil eğitimi algısı [Foreign language education perception of
tourist-guidance students as a factor in intercultural communication]. In L. Altinay, O. M.
Karatepe, & M. Tuna (Eds.), Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3
Publishing. https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
Kültür, bir toplumun nesilden nesile aktardığı ilgi, algı, tutum ve davranışlarında kendini
gösteren yaşam biçimi, maddi ve manevi değerler toplamı olup bir toplumu var eden yaşayan
mirasıdır. “Bir toplumun tarihi, sanatı, edebiyatı, düğünleri, bayramları, şiirleri ve şarkıları
gelenek ve göreneklerinden ve özellikle söz konusu milletin dilinden izler taşır. Bütün bunlar bir
yaşam tarzının göstergesi olarak kültürün birer unsurudur” (Göçer, 2012, s. 69). Kültürler,
geçmişte birbirlerinden farklı, ayrı ve bağımsız birer varlık alanı olmuştur (Bekiroğlu, ve Balcı,
2014). Bugün ise çok az insan kültürlerin durağan olduğunu iddia edebilir. Aksine, dünya hızla
değişen ve giderek küreselleşen, çok kültürlü bir yapıya dönüşmekte ve insanlardan giderek daha
karmaşık beceriler ve kültürel bilgiye sahip olması beklenmektedir. Bu talebi karşılama yakın
gelecekte özellikle turizm rehberliğini meslek edinecek öğrenciler için elzemdir.
Rehberler turistlerle bire bir iletişim halinde olduklarından ilgili destinasyonu, destinasyonun
içinde bulunduğu bölgeyi ve genel anlamda turisti kabul eden ülkeyi tanıtma ve kültürü hakkında
bilgi verme temel görevini taşımaktadırlar. Bu bakış açısıyla dünya genelinde en çok turist çeken
ve turizm sektöründe ivme kazanmış ülkelerin turist rehberliği eğitimi konusuna önem verdikleri
görülmektedir (Tanrısever, Bektaş ve Koç, 2019). “İnsanlar, içinde bulundukları çevreyle uyum
içinde olmadıklarında, amaçlarına ulaşmakta zorluk çekerler” (Sargut, 2001, s. 91). Kişinin kendi
kültüründen farklı bir kültür içinde var olabilmesi veya o kültürü yaşayan insanlarla iletişim
kurabilmesi, o kültürü tanıması ve içselleştirmesinden geçmektedir. Dolayısıyla rehberlik
hizmeti verilen farklı kültürden bir grupla etkili bir kültürlerarası iletişim için rehberin söz
konusu kültürü tanıması ve benimsemesi gerekmektedir.
Turist rehberliği yükseköğrenimi, öğrenciler için çeşitli kültürlerarası bilgi ve deneyimler
sağlamak üzere çeşitli dersleri içermektedir. Böylece farklı kültürlerden gelen turistlerin, ilgili
destinasyondaki rehberleri ile etkileşimde bulunmaları, birbirlerine mesaj göndermeleri ve
almaları, anlam yaratma ve anlamları ortak kılma çabaları kolaylaşmaktadır. Ancak rehberlerin
yükseköğrenimde edindikleri teorik bilgiyi rehberlik ettikleri grupla ortak dilde doğru ve anlaşılır
bir şekilde aktarmaları oldukça önemlidir. Ayrıca bir yabancı dili öğrenmek, o yabancı dilin
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kültürünü öğrenmekle eş değerde tutulmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade edilecek olursa,
“yabancı dil yardımıyla kişi dilini öğrendiği ülkenin kültürünü oluşturan etmenleri tanımaya
başlar ve yabancı bir kültürde alışkanlıklar oluşturur” (Seel, 1984, s. 250; akt. Cangil, 2004).
Rehberlik yapılan grupla kullanılan ortak dile rehberin hakimiyeti, anlatımının anlaşılırlığı da
kültürlerarası iletişimde önemli belirleyicilerdir. Yabancı dil eğitimi ile elde edilen yeterliliğin
sağladığı iletişim kolaylığı, turist rehberliği öğrencilerinin meslekte karşılaşacakları
kültürlerarası iletişim sorunlarını aşmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu bakış açısıyla
çalışmanın amacı ‘Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği’ lisans programında eğitim gören
rehber adaylarının kültürlerarası iletişim konusundaki düşüncelerini ve yabancı dil eğitimi ile
kültürlerarası iletişim ilişkisi algılarını ölçmek ve rehber adaylarının kültürlerarası iletişimde
karşılaştıkları sorunları tespit etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada birincil veri toplama yöntemi
kullanılarak rehber adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve deneyimlerinden yararlanılmıştır.
Kültürlerarası İletişim
Kültür genellikle, bir kişinin toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, ahlak, yasa,
gelenek ve diğer nitelikleri içeren bir olgu olarak tanımlanır (McLaren, 1998). Belirli bir
toplumun üyesi olarak kişinin davranışsal eğilimleri, tercih ettiği ürün kategorileri,
gözlemlenebilir olgular olarak söz konusu kültürü yansıtır. Kişinin fikirsel eğilimleri ise içsel
ama açıkça tanımlanabilen ve gözlenemeyen bir kültür nosyonudur. Bu nedenle kültür,
gözlemlenebilir davranışların yanı sıra hissedilen bir duyguyu da içerebilir. Kültürlerarası olarak
iletişim kurulduğunda, kişi yalnızca sözcükleri ve fikirleri değil, aynı zamanda kendisinden ve
köklerinden de bir şeyler iletmiş olur (Burnard ve Naiyapatana, 2004).
Kültürel farklılıkların varlığı, toplumlar arasındaki ilişkiler ve farklı toplumsal alt yapıları olan
insanların iletişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dünya küreselleştikçe, özellikle turizm
sektöründe kültürlerarası karşılaşmalar daha sık yaşanmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar kültür
ve iletişimin nasıl ilişkili olduğunu incelemeye devam etmekte, kültür ve iletişim ilişkisinin
çeşitli yolları üzerinde çalışmaktadırlar (Trompenaars ve Hampden-Turner, 2012; Minkov,
Blagoev ve Hofstede, 2012). Farklı kültürlerle iletişimi konu alan kültürlerarası iletişim özellikle
arası nitelemesi ile birbirine bağlanan iki kavramdır. Bu iki kavram özünde farklı kültürleri
ilişkilendiren kavramlar olarak anlaşılsalar da bir kültür açısından kültürün kendi alt kültürü ile
ilişkisini de ele alan kavramlardır. İletişim kavramı insanlar arasındaki iletişimi temel alan bir
kavram olarak iletişim sürecinde mesajın bir iletişim kanalı aracılığıyla iletilmesi, alıcının mesajı
algılaması ve ortak anlam çıkarma gayreti kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınmaktadır
(Özdemir, 2011). Bu bakımdan farklı kültürlerden olan bireylerin kurdukları iletişimin istenen
seviyede gerçekleşmesi, iletilen mesajın karşı tarafın algılayabileceği seviyede gönderilmesine
ve ortak bir anlayışın gerekli olduğu konusunda her iki tarafında farkında olmasına bağlıdır.
Bunun gerçekleşebilmesi için “bireylerin dilsel anlamda belirli bir seviyede iletişim kurabilme
bilgi ve yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir” (Bozkaya ve Aydın, 2010 s. 32).
Ting-Toomey (2010)’a göre geleneksel olarak bireyin iletişimi nasıl yorumladığına bakmanın
yollarından biri dilsel geçmişi ve dili nasıl kullandığıdır. Diğer yolu ise toplumsal bir yapıda yer
alan ve algılanan bir azınlığın diğer kültürel gruplarla iletişim kurmayı veya kendini ifade etmeyi
nasıl seçtiğini incelemektir. “Kültürlerarası iletişim ortamında bulunan birey, kendi kültüründen
farklı yapıdaki diğer kültürün iletişim biçimini ve değerlerini tanımlayıp, algılayabiliyorsa, diğer
bir deyişle, kendi kültüründen farklı olan kültürün farkındalığına varabiliyorsa iletişim sürecinde
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daha az çekingenlik duyacak, dolayısıyla daha az iletişim kaygısı hissedebilecektir” (Wang,
2004; Bozkaya ve Aydın, 2010, s. 32).
Dilden sonra, sözsüz iletişim araçları başkalarıyla iletişim kurma şeklini geliştiren veya azaltan
anahtar faktörlerdir. Sözsüz iletişimde yer alan davranışların açık ve net olması gerekir- ancak
kültürler arası olarak sözsüz iletişim araçları kafa karıştırıcı olabilmektedir (Kim, 1991). Sözlü
olmayan iletişim düşünülürken dikkate alınması gereken çok sayıda kültürel değişken vardır. Bu
nedenle başka kültürlere ait olan kişiler iletişim kurarken ortak bir dile belirli bir düzeyde hakim
olmalıdır. Bu çalışmada ima edilen kültürlerarası iletişim, turizm eğitimi alan öğrenciler ve
rehberlik hizmeti alan turistler arasındaki iletişimdir.
Turizm Rehberliği
Turizm rehberleri belirli bir destinasyonun tanıtılmasına ve turist memnuniyetine katkıda
bulunmakta ve turizm deneyimi sağlayıcıları olarak algılanmaktadırlar (Weiler ve Ham, 2002).
Kaliteli turist deneyimi, turistler, yerel halk, turizm sağlayıcıları, devlet kurumları ve çevresel
ortamlar arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Bununla beraber “turizm rehberleri de kaliteli
turizm deneyimi için etkili bir kültür ve sosyal aracı olarak işlev görmektedir” (Jennings, 2006, s.
14). Bu bakımdan günümüzde turist rehberliği, küresel turizmin temel bir parçası haline gelmiş
durumdadır (de La Harpe ve Sevenhuysen, 2020). Türkiye açısından turizm rehberliğine
bakıldığında ise rehberlerin 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na bağlı olarak görev
yaptıkları görülmektedir. Bu kanuna göre turist rehberi, “seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş
oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri
ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya
seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı
belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi hak ve
yetkisine sahip kişi” olarak tanımlanmaktadır (Pelit ve Katırcıoğlu, 2018 s. 76). Tanımlamadan
açıkça ifade edilen rehberlerin kültürlerarası iletişimde öncü rollerinin bulunduğudur.
Cohen (1985, s. 10)’e göre “turizm rehberleri liderlik ve arabuluculuk olmak üzere iki ana alanda
roller üstlenmektedir”. Liderlik alanı, rehberin grubuna liderlik etmesi ve destinasyonlarda belirli
alanlara erişim sağlama açısından yerine getirmesi gereken rolleri içermektedir. Turizm
rehberinin liderlik alanında da yer alan sosyal bir rolü vardır. Bu rol, grup içinde sosyal birliği
sağlamak açısından rehbere sorumluluk yüklemektedir. Arabulucu alanı, rehberin tur grubu ile
yerel topluluk arasında kültürel bir aracı veya arabulucu olmasıyla ilgilidir. Rehber görev yaptığı
sürece ilgili rollerini eksiksiz yerine getirmekle sorumludur. Arabulucu rolü açısından
rehberlerin kullandığı araç ise turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dildir. İlgili dile
rehberin hakimiyeti üstlendiği rolü etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlar.
Aşağıdaki tablo’da Türkiye’de turizm rehberliği görevini yapan rehber sayıları ve rehberlerin
hakim oldukları yabancı diller aktarılmaktadır.
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Tablo 1: Yabancı Dile Göre Turist Rehber Sayıları
Dil
İngilizce
Almanca
Fransızca
İspanyolca
Rusça
Japonca
İtalyanca
Arapça
Portekizce
Çince
Bulgarca
Hollandaca
Endonezce
Yunanca
Lehçe
Sırpça
Farsça
Korece
Norveççe

Sayı
7546
1632
1115
856
821
586
544
407
391
339
256
235
155
148
54
47
43
34
32

Dil
İsveççe
Hırvatça
Macarca
İbranice
Romence
Boşnakça
Fince
Makedonca
Urduca
Danimarkaca
Ermenice
Çekçe
Gürcüce
Slovakça
Arnavutça
Hintçe
Litvanca
İzlandaca
Tayca

Sayı
28
27
25
24
24
12
9
9
9
8
7
6
5
3
2
2
2
1
1

Kaynak: Türkiye Rehberler Birliği, 2022

Tablodan görüleceği üzere Türkiye’de bulunan rehberler yoğunlukla Batı dilleri üzerinden
rehberlik hizmeti vermektedir. Bu tablo ışığında Türkiye’de bulunan ve turist rehberliği eğitimi
veren yükseköğretim kurumlarının yabancı dil eğitiminde yoğunlukla Batı dillerine
odaklandıkları söylenebilir. Batı dillerinden farklı yabancı dil eğitiminin turist rehberi adayı
öğrencilerde farklı kültürleri tanımak adına merak uyandırabileceği ve öğrencilerin kültürel
bilgilerini güçlendirmeleri için bir imkan sunacağı göz ardı edilmemelidir.
Yöntem
Çalışmanın amacına ulaşmasına yönelik olarak, Türkiye’de ‘seyahat İşletmeciliği ve Turist
Rehberliği’ lisans programında öğrenim gören üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine kültürlerarası
iletişim tecrübeleri ve yabancı dil eğitimi ile kültürlerarası iletişim ilişkisi konusunda sorular yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile yüz yüze yöneltilmiştir. Görüşme soruları hazırlanırken,
soruların kolay anlaşılabilen, yönlendirmekten kaçınan, çok boyut içermeyen, açık uçlu ve
odaklı, alternatifleri ve sondaları olan, mantıklı bir sıra takip eden ve geliştirilebilen sorular
olmasına dikkat edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Görüşme aşamasına geçilmeden çalışmanın amacına bağlı kalınarak hazırlanan sorular dört
akademisyen ve üç profesyonel turist rehberine yöneltilmiş, soruların açıklığı ve amacı acısından
tutarlılığı böylelikle test edilmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay
ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. “Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile
araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer ve bu da araştırmaya hız ve
pratiklik kazandırır” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 136). Çalışma Kapsamında görüşmeler
esnasında yöneltilen sorular ve sonda sorular aşağıda yer almaktadır.
1- Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma tecrübeniz var mı?
- Farklı kültürlerle iletişim kurmaktan hoşlanır mısınız?
2- Sizce rehberler açısından etkili bir kültürlerarası iletişimin önündeki engeller nelerdir?
3- Turizm rehberliği eğitimi kültürlerarası iletişime yönelik sizce yeterli midir?
- Yetersiz ise özellikle hangi alanlarda alınan yüksek eğitim güçlendirilmelidir?
4- Eğitim aldığınız Yüksek Öğretim Kurumunda Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yabancı
dil eğitimi sizce yeterli düzeyde verilmektedir?
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-

Özellikle hangi alanda/alanlarda (okuma, konuşma, yazma ve dinleme) yabancı dil
eğitimi güçlendirilmelidir?
Turizm rehberliği mesleği ile ilgili İkinci yabancı dil eğitimi sizce yeterli düzeyde
verilmekte midir?
Özellikle hangi alanda/alanlarda (okuma, konuşma, yazma ve dinleme) ikinci yabancı
dil eğitimi güçlendirilmelidir?

-

Çalışmaya katılan öğrencilerinin soruları cevaplamada rahat olmaları için isimlerinin deşifre
edilmeyeceği ve kodlanacağı, sadece bu araştırma için elde edilen verilerin kullanılacağı
öğrencilere belirtilmiştir. Bu kapsamda araştırmada 14 ‘seyahat İşletmeciliği ve Turist
Rehberliği’ lisans programında öğrenim gören öğrenci ile görüşülmüş ve görüşmelerde verilen
cevaplar tekrar etmeye başladığından söz konusu 14 kişi çalışma için yeterli görülmüştür.
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin kişisel bilgileri Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların Betimsel İstatistikleri
No
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek

Yaş
22
24
22
21
21
20
23
23
22
22
21
21
21
22

Yabancı Dil
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce

İkinci Yabancı Dil
Almanca
Rusça
Almanca
Japonca
Almanca
Almanca
Almanca
Almanca
Rusça
Rusça
Rusça
Japonca
Japonca
Almanca

Yapılan görüşmeler neticesinde katılımcıların sekizinin erkek, altınısın ise kadın ve yaş
aralığının 20-24 olduğu görülmüştür. Tümünün ilk yabancı dil olarak İngilizce öğrenmekte
olduğu, ikinci yabancı dil olarak ise (Seçmeli yabancı dil) altısının Almanca, dördünün Rusça ve
üçünün ise Japonca öğrendiği tespit edilmiştir.
Bulgular
Araştırma kapsamında sorulan sorulara verilen yanıtlar içerik analizine tabi tutulmuş ve çıkan
olgular, temalar şeklinde aşağıda sunulmuştur.
Kültürlerarası İletişim İsteği
Çalışma kapsamında görüşülen öğrencilerin tümü farklı kültürlerle iletişim tecrübelerinin
olduğunu ve farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmaktan hoşlandıklarını beyan etmişlerdir.
Öğrenciler turist rehberliği mesleğini ve bu mesleğin sağladığı kültürlerarası iletişim fırsatından
memnun olduklarını ifade etmiştir. Bu konuda katılımcıların genel ifadelerini birleştirir şekilde
görüş belirten K13 söz konusu soruya şöyle cevap vermiştir: “Ben rehberlik eğitimine
başlamadan mesleğin kültürlerarası iletişim odaklı bir meslek olduğunun farkındaydım ve
severek tercih ettim. Farklı kültürleri merak ediyorum ve severek farklı kültürlerden insanla
iletişim kuruyorum. Mesleğimle ilgili işlerde gerek stajım esnasında gerekse yaz dönemlerinde
çalıştım. Bugüne kadar almış olduğum eğitimle de etkili bir şekilde mesleğimi yapmak üzere
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kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğim insan odaklı bir meslek ve ben mesleğimi
icra ederken her gün farklı kültürel alt yapıdan gelen turistlere rehberlik edeceğim. Bu nedenle
sahip olacağım bilginin zenginliğinin öneminin farkındayım ancak aynı zamanda bilgimi etkili
bir kültürlerarası iletişimle ve doğru bir şekilde rehberlik ettiğim turistlere aktarabilmenin de
önemli olduğunu biliyorum.” diyerek farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurmaktan
memnun olduğunu ve kendisini bu yönde hazırladığını beyan etmiştir.
Kültürlerarası İletişim Engelleri
Öğrencilere rehberler açısından etkili bir kültürlerarası iletişimin önündeki engellerin neler
olduğu sorusu yöneltilmiş ve verdikleri yanıtlarda öne çıkan kavramlar aşağıdaki tabloda
aktarılmıştır.
Tablo 3: Rehberlerin Kültürlerarası İletişim Engelleri
İfade
Yabancı Dil Eksikliği
Kültürel Bilgi Yoksunluğu
Yanlış Anlamalar
Davranışsal iletişim eksikliği
Sözsüz Mesajlar

Frekans
14
11
10
9
9

İfade
Önyargılar
Dogmatik Düşünceler
Vurgulama Hatası
Mizahi Bilgi eksikliği
Telaffuz farklılıkları

Frekans
9
8
8
7
7

Katılımcıların tamamı yabancı dil eksikliğinin rehberler açısından etkili bir kültürlerarası
iletişimin önündeki engel olduğunu beyan etmişlerdir. Bununla beraber yine dil bilgisi açısından
önemli olan vurgulama hataları, telaffuz farklılıklar veya mizahi söylem eksiklikleri de önemli
iletişim engelleri olarak bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu; rehberlik yapılan kişinin
kültürü konusunda yetersiz bilginin olması, rehberlik esnasında iletişimde yaşanan yanlış
anlamlar, davranışsal iletişim eksikliği ve sözsüz mesajların yanlış anlaşılması, iletişim esnasında
karşılıklı önyargılar ve dogmatik düşüncelerin önemli iletişim engelleri olduğunu beyan
etmişlerdir. Rehberler açısından etkili bir kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri daha önce
rehberlik ve staj yapan K2 isimli katılımcı şöyle ifade etmiştir “Rehberlik mesleğinde iletişim
büyük ölçüde rehberin yetenek, kabiliyetleri ve davranışlarına göre şekillenmektedir. Bu
bakımdan rehberin kullandığı yabancı dile hakimiyeti, bu dille insanları etkileyebilmesi, bilgi
vermesi ve aynı zamanda insanları sıkmamak adına mizah da yapabilmesi çok önemlidir.
Bununla beraber rehberlik yapılan grubun da rehberi anlama düzeyi oldukça önemlidir. Bu
noktada rehberin görevli bence grubunu önceden öğrenerek etnik ve kültürel yapılarını bilmesi
ve buna göre kendisini hazırlaması gerekir.” diyerek rehberin önündeki iletişim engellerini
aşması adına hazırlık yapması ve yabancı dil hakimiyetinin önemini vurgulamıştır.
Turizm Rehberliği Eğitimi
Çalışmaya katılan öğrencilere yöneltilen rehberlik yükseköğreniminin kültürlerarası iletişime
yönelik yeterli olup olmadığı yönündeki soruya ve yetersiz ise hangi konu başlıklarında yetersiz
kalındığı sorularına verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmuş ve yanıtlarda öne çıkan
kavramlar aşağıdaki tabloda aktarılmıştır.
Üç katılımcı, turizm rehberliği eğitiminin kültürlerarası iletişim açısından yeterli olduğu
görüşünde iken, 11’i alınan rehberlik eğitiminin kültürlerarası iletişimde yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir. Turizm rehberliği eğitimi, kültürlerarası iletişim açısından yetersiz ise hangi konu
başlıklarında eğitim güçlendirilmeli sorusuna ise; katılımcıların 10’u farklı kültürleri tanımak
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adına kültür derslerinin yetersiz/eksik olduğunu, yine yabancı dil eğitimi ile edinilen kültürel
farkındalık açısından yabancı dil derslerinin yetersiz oluşu, mesleki yabancı dil eğitiminin
yetersizliği, davranış, iletişim ve turist-rehber ilişkileri derslerinin yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir. Turizm rehberliği eğitiminin kültürlerarası iletişim açısından yetersiz kaldığı
konuları K8 şu şekilde ifade etmektedir: “Farklı kültürleri tanıma ve farklı kültürlerden gelen
misafirlere rehberlik yapma mesleğimiz açısından çok önemlidir. Ancak aldığımız dört yıllık
eğitimde yeteri kadar farklı kültürleri öğreten dersin olmadığı kanaatindeyim. Tabi öğrendiğimiz
diller sayesinde o kültürleri de öğreniyoruz ancak daha öncede ifade ettiğim gibi yabancı dil
eğitimimiz de yeteri kadar iyi değil. Rehberlik yapacak kadar dil öğrenemiyoruz ve o kültürleri
de öğrenemiyoruz. Örneğin kültürlerarası iletişim isminde bir dersimiz yok. Keşke olsaydı ve
eğitim programımız bu yönde planlanmış olsaydı” diyerek kültürlerarası iletişim açısından dil
eğitiminin ve kültür içerikli derslerin azlığından ve yetersizliğine değinmiştir.
Tablo 4: Turizm Rehberliği Eğitiminde Kültürlerarası iletişim Açısından Yetersizlikler
İfade
Rehberlik eğitimi kültürlerarası iletişim açısından
yeterlidir
Kültür derslerinin yetersiz/eksik oluşu
Yabancı dil eğitimi yetersizliği
Mesleki yabancı dil yetersizliği

Frekans
3
10
10
9

İfade
Rehberlik eğitimi kültürlerarası iletişim
açısından yetersizdir
Davranış derslerinin yetersizliği
İletişim dersinin olmayışı
Rehber-turist ilişkileri derslerinin yetersizliği

Frekans
11
9
5
4

Yabancı Dil Eğitimi
Öğrencilere; turizm rehberliği mesleği ile ilgili yabancı dil eğitiminin ve ikinci yabancı dil
eğitiminin yeterli olup olmadığı sorulmuş ve eğer yetersiz ise dil eğitiminde hangi
alanda/alanlarda (Dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yabancı dil eğitimi güçlendirilmeli
soruları yöneltilmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtların içerik analizi sonucu aşağıdaki tabloda
yer almaktadır. Bu konuda K1 bu durumun sadece yeni rehberlerle ilgili olmadığını şu ifadelerle
belirtmiştir;
Tablo 5: Turizm Rehberliği ile İlgili Yabancı Dil ve İkinci Yabancı Dil Eğitimi Yeterliliği
Yabancı Dil Eğitimi
Dinleme yetersiz
Okuma yetersiz
Yazma yetersiz
Konuşma yetersiz

Frekans
10
9
11
14

İkinci Yabancı Dil Eğitimi
Dinleme yetersiz
Okuma yetersiz
Yazma yetersiz
Konuşma yetersiz

Frekans
13
12
14
14

Öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında çoğunluğunun hem yabancı dil eğitimi hem de
ikinci (seçmeli) yabancı dil eğitiminde yetersiz kalındığı görüşünde olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin tamamına yakını özellikle ikinci yabancı dil eğitiminin tüm alanlarında (dinleme,
okuma, yazma, konuşma) eğitimin yetersiz kaldığı fikrindedirler. Bu konuda K7 yabancı dil
eğitimi ile ilgili şu ifadelerle görüşünü belirtmiştir; “Dört yıllık lisans eğitimimizin ilk yıllarında
belki ders saati anlamında önemli sayılabilecek düzeyde dersin konulduğu söylenebilir. Ancak
verilen eğitimi alan öğrencilerin büyük bir kısmı yabancı dil öğrenme konusunda aynı istekte
değiller. Bu durum öğrenmek isteyenlerin ve öğretmenlerinde motivasyonunu kırmaktadır.
Ayrıca özellikle dil eğitiminde önemli olan dinleme veya video gibi görsel araçlarla dil
desteklenmemekte ve bu konuda yetersiz kalınmaktadır. Özellikle rehberlik için hayati olan
konuşma (pratik yapma) ile dil dersleri yeteri kadar desteklenmemektedir. Okuma açısından
sadece bir ders kitabı sunulmakta ve bu da yetersiz kalmaktadır. Bu durumlar ikinci yabancı dil
açısından ise daha fazla sınırlıdır. Dolayısıyla bir rehberlik öğrencisinin sadece yükseköğrenim
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kurumunda aldığı eğitimle dili öğrenmesi ve rehberlik yapması bana göre çok güçtür.” diyerek
rehberlik eğitiminde yabancı dil öğreniminin yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Yabancı dil öğrenimi ile öğrenciler o dili konuşan insanların kültürü hakkında bilgi edinme
fırsatına sahip olmaktadır. Dilin konuşulduğu toplumun gelenekleri, adetleri ve tarihi hakkında
bilgi edinmektedirler. Dil öğrenimi ile elde edilen yeterliliğinin sağladığı iletişim kolaylığı,
rehber adayı öğrencilerin mesleklerinde karşılaşacakları kültürlerarası iletişim sorunlarını
aşmalarına da yardım etmektedir. Bu çalışmada turizm rehberliği öğrencilerinin kültürlerarası
iletişim tecrübeleri ve yabancı dil eğitimi ile kültürlerarası iletişim ilişkisi konularına yönelik
görüşleri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında görüşülen ‘seyahat işletmeciliği ve turizm
rehberliği’ üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin tümü farklı kültürlerle iletişim
tecrübelerinin olduğunu ve farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmaktan hoşlandıklarını
beyan etmişlerdir. Öğrenciler turist rehberliği mesleğinden ve bu mesleğin sağladığı
kültürlerarası iletişim fırsatından memnun olduklarını ifade etmiştir. Ancak öğrencilere göre
yükseköğrenimleri ile elde ettikleri yabancı dil seviyesinin düşük olması, etkili bir kültürlerarası
iletişim kurmalarının önünde önemli bir engel olarak durmaktadır.
Öğrenciler, turizm rehberliği açısından sadece mesleki ve kültürel bilgi birikimi ve deneyimin
yeterli olmadığını, aynı zamanda iyi düzeyde yabancı dil bilmenin de kültürlerarası iletişimin
gerekliliği olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca meslekleri açısından bir yabancı dilin yanı sıra ikinci
bir yabancı dil öğrenimi de oldukça önemidir. Bu bağlamda öğrenciler kültürlerarası iletişimde
başlıca engel olarak yabancı dil eksikliğini ilk sırada göstermekte bu eksiklikle ilintili olarak
yanlış anlamalar, davranışsal iletişim eksikliği, telaffuz farklılıkları ve vurgulama hataları gibi
yine dil bilgisi ile ilişkili konu başlıklarını diğer önemli kültürlerarası ilişki engelleri olarak
değerlendirmişlerdir. Ayrıca öğrenciler tarafından belirtilen diğer kültürlerarası iletişim engelleri
olan kültürel bilgi yoksunluğu ve önyargılar da yabancı dil bilgisi ile dolaylı olarak bağlantılı
olarak kabul edilebilir. Çakır (2011 s. 248)’ın belirttiği gibi “bir toplumun dilini öğrenirken o
toplumun kültürü de öğrenilmektedir”. Dili öğrenen kültürü ayrı tutup sadece dili yapısal bir
şekilde, dilbilgisi kurallarını öğrenerek tam anlamıyla öğrenmiş olmaz.
Öğrencilerin büyük çoğunluğuna göre genel olarak yükseköğretim kurumlarında turizm
rehberliği eğitimi kültürlerarası iletişim açısından yetersizdir. Bu eksiklik özellikle kültür ve dil
derslerinin eksik oluşundan kaynaklanmaktadır. Turizm rehberliği mesleği açısından önemli olan
iletişim, davranış ve turist-rehber ilişkilerini ele alan dersler ayrıca diğer eksik olan alanları
oluşturmaktadır. Dolayısıyla turizm rehberliği açısından niceliksel olarak kültürlerarası ve beşeri
ilişkileri ele alan dersler ve/veya ders saatleri arttırılması önerilebilir.
Öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarında elde ettikleri yabancı dil eğitiminin
kültürler arası iletişim açısından hangi alanlarda yetersiz kaldığına yönelik soruya çoğunlukla
yabancı dil öğrenimi için gerekli olan konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarının tümünde
aldıkları eğitimin yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Söz konusu alanlardaki yetersizlikler ikinci
yabancı dil eğitiminde daha fazla artmaktadır. Bu durumun temel gerekçesi, özellikle ikinci
yabancı dil öğrenimi için ayrılan ders saatlerinin azlığı gösterilebilir. Çalışmanın verileri
ışığında, turizm rehberliği yükseköğreniminin, mesleğin icrasına yönelik kültürlerarası iletişimi
de göz önüne alarak gerçekçi planlanması, yabancı dil öğrenimine gereken önemin verilmesi ve
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turizm rehberliği eğitiminin genel amaçlarının belirlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışma kapsamında ayrıca turizm rehberi adaylarına, kültürlerarası iletişimi etkili kurabilmeleri
için nasıl bir yabancı dil eğitimi yöntemi izleyebilecekleri yönünde yükseköğrenim kurumlarınca
rehberlik edilmesi önerilmektedir.
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